PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG MN ĐÔNG MAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 Số: 69/KH-MNĐM *Đông Mai, ngày 14 tháng 8 năm 2023*

**KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024**

Căn cứ Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT**-**BGD&ĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Thông tư 06/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương;

Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ, cơ sở vật chất và số phòng học để huy động trẻ đến trường,

Trường Mầm non Đông Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024 như sau:

**I- Mục đích, yêu cầu:**

1. Giúp cho nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh và tuyên truyền công tác tuyển sinh của nhà trường đến nhân dân trên địa bàn phường.

3. Đảm bảo huy động trẻ từ 3-5 tuổi đạt tỷ lệ 96% trở lên số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường đến trường lớp. Riêng trẻ 5 tuổi 100%, trẻ nhà trẻ huy động đạt tỷ lệ 39% trở lên.

4- Thực hiện tuyển sinh theo địa giới hành chính đã phân vùng, hoàn thành kế hoạch được giao.

5- Thực hiện công tác tuyển sinh công khai, công bằng và đúng quy định.

**II- Các điều kiện đảm bảo:**

**1. Đội ngũ:** Tổng số CB,GV,NV: 38, trong đó CBQL: 03; Giáo viên: 33 (thiếu 01); Nhân viên 02.

**2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi:**

- Phòng học hiện có 18, đảm bảo tỷ lệ 1 phòng/lớp

+ Điểm trường trung tâm: 10 phòng học

+ Điểm trường Hải Hòa: 04 phòng học

+ Điểm trường Thuận Thành: 04 phòng học

- Trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi: Trang thiết bị dạy học đảm bảo đủ theo qui định 18/18 lớp;

- Điều kiện tổ chức bán trú: Trường có 3 bếp ăn bán trú đảm bảo đúng qui trình bếp ăn 1 chiều và đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác bán trú theo qui định.

+ Điểm trường Trung tâm: 1 bếp

+ Điểm trường Hải Hòa: 1 bếp

+ Điểm trường Thuận Thành: 1 bếp

**III. Chỉ tiêu tuyển sinh:**

- Tổng số lớp: 18 lớp. Trong đó:

     + Mẫu giáo: 14 lớp bằng 350 trẻ.(5T= 108; 4T=130; 3T=112)

     + Nhà trẻ: 04 lớp bằng 100 trẻ.

- Tổng số trẻ: 450 trẻ.

**IV. Đối tượng và hình thức chiêu sinh, tuyển sinh**

**1. Đối tượng chiêu sinh:**

- Trẻ từ 0-5 tuổi trên địa bàn phường Đông Mai.

**2. Đối tượng tuyển sinh:**

- Trẻ 5 tuổi sinh năm 2018.

- Trẻ 4 tuổi sinh năm 2019.

- Trẻ 3 tuổi sinh năm 2020.

- Trẻ nhà trẻ từ 18-36 tháng

**3. Hình thức chiêu sinh và tuyển sinh:**

- Giáo viên kết hợp cán bộ dân số các khu phố để điều tra số trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi.

- Giáo viên trực tiếp xuống từng hộ gia đình có con em trong độ tuổi ra lớp vận động đưa trẻ đến trường.

- Tuyển sinh trực tiếp tại các điểm trường: Khu Trung tâm Biểu Nghi, Khu Hải Hòa, Khu Thuận Thành.

**\* Điểm trường khu Trung tâm Biểu Nghi:** Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thuộc khu phố Biểu Nghi 1; Biểu Nghi 2, Tân Mai, Trại Cọ, Hòa Tháp cụ thể:

- Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2018): 60 trẻ (02 lớp)

- Trẻ 4 tuổi (sinh năm 2019): 75 trẻ (3 lớp)

- Trẻ 3 tuổi (sinh năm 2020): 65 trẻ. (3 lớp)

- Nhà trẻ 18-36 tháng: 55 trẻ (2 lớp)

**\* Điểm trường khu Thuận Thành:** Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thuộc khu phố Thuận Thành, Trại Thành, Hợp Thành cụ thể:

- Trẻ 5-6 tuổi (sinh năm 2018): 25 trẻ (1 lớp)

- Trẻ 4-5 tuổi (sinh năm 2019): 27 trẻ (1 lớp)

- Trẻ 3-4 tuổi (sinh năm 2020): 22 trẻ (1 lớp)

- Trẻ 18-24 tháng: 22 trẻ (1 lớp)

**\* Điểm trường Hải Hòa:** Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thuộc khu phố Hải Hòa, Minh Hòa, Mai Hòa cụ thể:

- Trẻ 5-6 tuổi (sinh năm 2018): 23 trẻ (1lớp)

- Trẻ 4-5 tuổi (năm sinh 2019): 28 trẻ ( 1 lớp)

- Trẻ từ 3-4 tuổi (sinh năm 2020): 25 trẻ (1lớp)

- Nhà trẻ 18-36 tháng: 23 trẻ (1lớp)

**V- Hồ sơ tuyển sinh gồm:**

1. Đơn xin học.

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

3. Sổ tiêm chủng (bản phô tô).

4. Giấy khám sức khỏe hoặc sổ khám sức khỏe của trẻ; trẻ có tiền sử các bệnh(nếu có): tim mạch, động kinh….bẩm sinh.

**VI. Thời gian thông báo tuyển sinh:**

- Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 18/8/2023 nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh tại trường và loa truyền thanh của phường và gửi kế hoạch tuyển sinh đến các ông bà Bí thư – Trưởng khu phố của phường Đông Mai.

**VII. Thời gian tuyển sinh.**

- Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 25/8/2023

**VIII. Thời gian nhập học**

- Thời gian trẻ đến trường nhận lớp học: **Ngày 29/8/2023** (theo giấy tuyển sinh).

- Thời gian khai giảng thống nhất trong toàn tỉnh vào ngày **05/9/2023.**

- Thời gian trẻ vào học chính thức: **Ngày 05/9/2023**

**IX. Phân công trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh.** *(có danh sách kèm theo)*

**1. Đối với Hội đồng tuyển sinh:**

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo về UBND phường Đông Mai và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, công khai kế hoạch tuyển sinh bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư trên địa bàn phường.

- Tổ chức tuyển sinh, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác tuyển sinh.

- Kịp thời báo cáo với các cấp lãnh đạo về công tác tuyển sinh, cụ thể:

+ Ngày 31/8/2023 nộp báo cáo công tác tuyển sinh trước khai giảng.

**2. Các thành viên Hội đồng tuyển sinh:** *(có danh sách phân công kèm theo)*

- Tổ chức thực hiện tốt qui chế tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong khu phố để nắm bắt điều tra số trẻ 0-5 tuổi trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tuyển sinh. Hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng các qui định về công tác tuyển sinh.

- Thông tin, báo cáo kịp thời các vấn đề trong công tác tuyển sinh với Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng tuyển sinh phân công giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về việc được phân công trước Hội đồng tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024, Trường mầm non Đông Mai yêu cầu các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban giám hiệu nhà trường để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **HIỆU TRƯỞNG** |
| - UBND phường (b/c)- Phòng GD&ĐT (b/c)- Hội đồng tuyển sinh (t/h) | **Phạm Thị Hiên** |

**DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC TUYỂN** **SINH**

**Năm học 2018-2019**

(Kèm theo QĐ số 53/QĐ-MNMT ngày 20/6/2018)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Địa điểm phân côngChiêu sinh-Điều tra phổ cập | Địa điểm phân côngTuyển sinh | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thị Hiên | HT | Khu Đường Ngang | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 2 | Đinh Thị Thanh Thùy | Giáo viên | Khu Đường Ngang | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hoàn | Giáo viên | Khu Đường Ngang | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 4 | Nguyễn Thị Liên | Giáo viên | Khu Đường Ngang | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 5 | Nông Thị Hảo | Giáo viên | Khu Đường Ngang | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 6 | Phạm Thị Thu Thúy | Giáo viên | Khu Đường Ngang | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 7 | Trần Thị Hiền | Giáo viên | Khu Đường Ngang | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 8 | Nguyễn Thị Phượng | Giáo viên | Khu Quỳnh Phú | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 9 | Nguyễn Thị Chuyên | Giáo viên | Khu Quỳnh Phú | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hoa | Giáo viên | Khu Quỳnh Phú | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 11 | Chu Thị Xuyến | Giáo viên | Khu Quỳnh Phú | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 12 | Phạm Thị Cải | PHT | Khu Km11 | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 13 | Lăng Thị Lệ Quỳnh | Giáo viên | Khu Km11 | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 14 | Trương Thị Ngân | Giáo viên | Khu Km11 | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 15 | Lăng Thị Thúy Vân | Giáo viên | Khu Km11 | Trung Tâm Đường Ngang |  |
| 16 | Phạm Thị Kiều Đan | Giáo viên | Khu Động Linh | Lớp MG khu Động Linh |  |
| 17 | Lăng Thị Thơm | Giáo viên | Khu Động Linh | Lớp MG khu Động Linh |  |
| 18 | Nguyễn Thị Xuân Hòa | Giáo viên | Khu Động Linh | Lớp MG khu Động Linh |  |
| 19 | Lê Thị Thơm | Giáo viên | Khu Động Linh | Lớp MG khu Động Linh |  |
| 20 | Đặng Thị Hồng Hạnh | Giáo viên | Khu Tân Thành | Lớp MG khu Tân Thành |  |
| 21 | Lăng Thị Bích Hiền | Giáo viên | Khu Tân Thành | Lớp MG khu Tân Thành |  |
| 22 | Hoàng Thị Hoa | Giáo viên | Khu Tân Thành | Lớp MG khu Tân Thành |  |
| 23 | Trần Thị Đào | Giáo viên | Khu Tân Thành | Lớp MG khu Tân Thành |  |
| 24 | Trần Thị Chung | Giáo viên | Khu Lâm Sinh I | Lớp MG khu Lâm Sinh I |  |
| 25 | Nguyễn Thị Thu Hoa | Giáo viên | Khu Lâm Sinh I | Lớp MG khu Lâm Sinh I |  |
| 26 | Nguyễn Thị Nhung | Giáo viên | Khu Lâm Sinh I | Lớp MG khu Lâm Sinh I |  |
| 27 | Nguyễn Thị Huyền | Giáo viên | Khu Lâm Sinh I | Lớp MG khu Lâm Sinh I |  |
| 28 | Nguyễn Quỳnh Trang | Giáo viên | Khu Lâm Sinh II | Lớp MG khu Lâm Sinh II |  |
| 29 | Hoàng Ngọc Anh | Giáo viên | Khu Lâm Sinh II | Lớp MG khu Lâm Sinh II |  |
| 30 | Vi Thị Thu Thúy | Giáo viên | Khu Lâm Sinh II | Lớp MG khu Lâm Sinh II |  |
| 31 | Đặng Thị Vui | Giáo viên | Khu Lâm Sinh II | Lớp MG khu Lâm Sinh II |  |
| 32 | Ngô Thị Hằng | Giáo viên | Khu Khe Cát | Lớp MG khu Lâm Sinh II |  |
| 33 | Hà Thị Thơm | Giáo viên | Khu Khe Cát | Lớp MG khu Lâm Sinh II |  |
| 34 | Nguyễn T. Thanh Nhân | PHT | Khu Yên Lập Tây | Lớp NT-MG Yên Lập |  |
| 35 | Nguyễn Thị Minh | Giáo viên | Khu Yên Lập Tây | Lớp NT Yên Lập  |  |
| 36 | Nguyễn T. Lan Phương | Giáo viên | Khu Yên Lập Tây | Lớp NT Yên Lập  |  |
| 37 | Nguyễn Thị Giang | Giáo viên | Khu Yên Lập Đông | Lớp MG Yên Lập  |  |
| 38 | Đinh Thị Nguyệt | Giáo viên | Khu Yên Lập Đông | Lớp MG Yên Lập  |  |
| 39 | Nguyễn Thị Huệ | Giáo viên | Khu Yên Lập Đông | Lớp MG Yên Lập  |  |
| 40 | Đào Thị Minh Hà | Giáo viên | Khu Cát Thành | Lớp MG Yên Lập |  |
| 41 | Đoàn Thị Lý | Giáo viên | Khu Cát Thành | Lớp MG Yên Lập |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG MN MINH THÀNH** |  |

**DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ**

**CÔNG TÁC CHIÊU SINH-TUYỂN** **SINH NĂM HỌC 2017-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số ngày tuyển sinh** | **Số tiền hỗ trợ/ngày** | **Thành tiền** | **Kí nhận** | **Ghi chú** |
| 1 | Phạm Thị Hiên | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 2 | Đinh Thị Thanh Thùy | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hoàn | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 4 | Nguyễn Thị Liên | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 5 | Nguyễn Thị Phượng | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 6 | Nguyễn Thị Chuyên | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 7 | Nguyễn Thị Hoa | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 8 | Phạm Thị Cải | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 9 | Lăng Thị Lệ Quỳnh | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 10 | Chu Thị Xuyến | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 11 | Vi Thị Thu Thúy | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 12 | Trần Thị Hiền | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 13 | Hà Thị Thơm | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 14 | Lăng Thị Thơm | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 15 | Nguyễn Thị Uyên | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 16 | Đặng Thị Hồng Hạnh | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 17 | Lăng Thị Bích Hiền | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 18 | Hoàng Thị Hoa | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 19 | Trần Thị Đào | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 20 | Trần Thị Chung | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 21 | Nguyễn Thị Thu Hoa | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 22 | Nguyễn Thị Nhung | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 23 | Nguyễn Quỳnh Trang | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 24 | Hoàng Ngọc Anh | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 25 | Nông Thị Hảo | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 26 | Ngô Thị Hằng | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 27 | Phạm Kiều Đan | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 28 | Nguyễn T. Thanh Nhân | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 29 | Nguyễn Thị Minh | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 30 | Nguyễn T. Lan Phương | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 31 | Nguyễn Thị Giang | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 32 | Đinh Thị Nguyệt | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 33 | Nguyễn Thị Huệ | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 34 | Đào Thị Minh Hà | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
| 35 | Đoàn Thị Lý | 04 | 50.000 đ | 200.000 đ |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **7.000.000đ** |  |  |

***Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn.***

*Minh Thành, ngày tháng….năm 2017*

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP****Nguyễn Thị Thanh Nhân** | **HIỆU TRƯỞNG****Phạm Thị Hiên** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN****TRƯỜNG MN MINH THÀNH** |  |

**DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số tiền thưởng** | **Nội dung khen thưởng** | **Kí nhận** |
| 1 | Đinh Thị Thanh Thùy | 500.000 đ | Giải nhất GVMN Giỏi tỉnh | **+** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Minh Thành, ngày 25 tháng 10 năm 2016* |
|  | **XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG****HIỆU TRƯỞNG****Phạm Thị Hiên** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN****TRƯỜNG MN MINH THÀNH** |  |

**DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN THƯỞNG CỦA THỊ XÃ QUẢNG YÊN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số tiền thưởng** | **Nội dung khen thưởng** | **Kí nhận** |
| 1 | Đinh Thị Thanh Thùy |  370.000 đ | Giải nhất GVMN Giỏi tỉnh |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Minh Thành, ngày 25 tháng 10 năm 2016* |
|  | **XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG****HIỆU TRƯỞNG****Phạm Thị Hiên** |